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ABSTRAKTI
Për qëndrueshmërinë afatgjate të punimeve me dru, ndërtuesit dhe përdoruesit që merren
me këtë lëndë duhet të njohin saktësisht vetite e drurit. Druri është një material organik,
higroskopik dhe anizotropik. nese perdoret ne elementet e ndertimit, ai mund te luaj role
strukturore, funksionale dhe estetike ne te njejten kohe. Perdorimi i tij eshte i madh ne saje
te dimensionimit te qendrueshem te objekteve te drurit nga kendveshtrimet mjedisore,
ekonomike dhe sociale. Eshte mundur të ndërtohet një shtëpi e rehatshme duke përdorur
vetëm produkte prej druri. Me materiale të tjera,kjo është pothuajse e pamundur. Por druri
ka disa disavantazhe gjithashtu. Perdorimi i tij si nje material inxhinierik kerkon zhvillim
te vazhdueshem te hulumtimeve terorike dhe eksperimentale per t'iu pergjigjur sic duhet
kerkesave reale. Me ane te ketij punimi jane paraqitur karakteristikat e drurit si material
ndertimi dhe poashtu mundesite e perdorimit te tij.

Fjalet kyqe: qendrueshmeria afatgjate,

material organik, higroskopik, anizotropik,

kendveshtrimet mjedisore

ABSTRACT
For the long-term durability of woodwork, builders and users dealing with this subject need
to know exactly the properties of wood. Wood is an organic, hygroscopic and anisotropic
material. if used in building elements, it can play structural, functional and aesthetic roles at
the same time. Its use is great thanks to the sustainable dimensioning of wooden objects
from the environmental, economic and social backgrounds. It is possible to build a
comfortable home using only wooden products. With other materials, this is almost
impossible. But wood has some disadvantages as well. Its use as an engineering material
requires continuous development of terrorist and experimental research to properly respond
to real demands. Through this work are presented the characteristics of wood as building
material and also the possibilities of its use.

Keywords: long-term sustainability, material organic, hygroscopic, anisotropic,
environmental perspectives
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Simbolet

σm - sforcimet normale
τm - sforcimet tangjentore
𝛾 -pesha vëllimore e drurit krejtesisht të thate,
𝛾s - -pesha specifike e drurit për të gjitha llojet e drurit.

σm,y,d - Nderjet llogaritese ne perkulje
- Momenti maksimal llogarites ne perkulje
W - Momenti rezistues i prerjes terthore. Nese prerja terthore eshte e dobesuar merret Wn
(momenti rezistues neto)
Vd - Nderja shkeputese paralel me fibra, nga perkulja e mbajtesit.
Vd - Forca transverzale llogaritese maksimale
S - Momenti statik i pjeses se prerjes mbi piken ne te cilen kerkohet nderja τ

b - Gjeresia e prerjes terthore
fd - Ulja e vertete llogaritese e mbajtesit
fkufitare - Ulja e lejuar, e cila varet nga vlera e koeficientit te sigurise per skema te
ndryshme te ngarkesave
l- gjatesia e elementit
Fd - forca aksiale llogaritese ne terheqje
An - Siperfaqja neto e prerjes terthore te shqyrtuar
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1.HYRJE
Përpunimi i drurit është njohur nga njeriu që në kohët e lashta. Druri është përdorur për
ndërtimin e banesave, për prodhimin e enëve të guzhinës, të veglave të punimit të tokës, si
dhe për tu mbrojtur.
Burimi i furnizimit të industrisë të drurit me lëndë të parë janë pyjet.Lënda e drurit përdoret
në ndërtim, për dekorim, per lënden e sharruar, pllakave prej zdrukthi dhe prej fibrash
drunore, mobiljeve, vozave e arkave, paisje për industrinë tekstile, veglave sportive, në
transport dhe prodhime të tjera speciale me bazë druri.
Zhvillimi dhe përmirësimi i mëtejshëm i proceseve teknologjike të përpunimit të
drurit, si dhe fakti që druri është material defiçitar bën të domosdoshëm përvetësimin e
njohurive të plota dhe bashkëkohore për drurin dhe teknologjinë e tij, për strukturën e
drurit, për vetitë fizike, mekanike, kimike e teknologjike, për defektet dhe mundësitë e
përmirësimit të vetive të tij nëpërmjet trajtimeve të ndryshme.
Druri është rezultat i një procesi të gjatë biologjik për formimin e të cilit ndikojnë për një
kohë të gjatë shumë faktorë natyrorë,biologjikë dhe artificialë.
Drurët pyjorë dhe shkurret që rriten në rruzullin toksor janë dhjetra mijëra lloje.
Në vëndin tonë rriten rreth 650 lloje, nga këto 50 lloje janë të kultivuara. Disa prej të cilave
nuk përdoren për përpunim në industrinë e drurit mbasi kanë vlera të pakta industriale, disa
rriten në formë shkurresh, në terrene të papërshtatshme, disa kanë vlera të kufizuara etj.
Sipas lartësisë pemët ndahen në drurë dhe shkurre:
Drunjet me lartësi bi 5 m, janë shumëvjecarë, dhe janë të rëndësishëm për prodhim sasior
dhe cilsor të lëndës drunore, si dhe Shkurre me lartësi nën 5m,
Druri si material mund të përdoret në mënyrën më ekonomike, pa humbur asnjë prej derivateve të tij. Edhe pluhuri i pjekur i marrë gjatë prerjes së drurit mund të përdoret gjithashtu
për të bërë gjera te ndryshme si letëra etj. Druri është një lëndë e parë e gjithanshme dhe i
vetmi material ndërtimor i rinovueshëm. Strukturat prej druri zakonisht karakterizohen nga
një kombinim i përbërësve të ndryshëm që së bashku japin kapacitetin më të mirë të
ngarkesës, izolimin termik, akustik dhe të lagështisë, rezistencën ndaj zjarrit dhe një jetë të
gjatë shërbimi. Druri eshte nje nga materialet e para me te vlefshme ne vetvete.
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Shumellojshmeria e saj e ben ate te pershtatshem per tu perdorur si material per orendite
dhe mjeshtrit, si material ndertimor, si burim energjie dhe si nje ekosistem dhe rregullator
klimatikk. Ne krahasim me shume materiale te tjera te paperpunuara, druri eshte gjithashtu
i rinovushem. Ne krahasim me shume materiale te tjera te paperpunuara, druri eshte
gjithashtu i rinovueshem. Eshte nje nga burimet me te rendesishme natyrore te sotme nga
pikepamja ekonomike dhe ekologjike. Ekspertet pohojne se kerkesa per lenden drusore
eshte ne rritje me popullsine globale dhe per kete arsye pritet te rritet ndjeshem edhe gjate
nje periudhe afategjate
Drurët pyjorë përbëhen nga këto pjesë kryesore:
Rrënja është pjesa nëntoksore e pemës që përbën 15-20% të vëllimit të saj. Rrënja thith ujin
dhe kriprat minerale nga toka dhe nëpërmjet enëve të drurit arrijnë në kurorë, fikson pemën
dhe përballon veprimet e jashtëme që veprojnë në të si era etj. Madhësia e rrënjëve varet
nga lloi i drurit, madhësia e kurorës, përbërja kimike dhe vetitë fizike të tokës, nga veprimi
i erërave mbizotëruese etj. Rrënjët përbëjnë një sasi të konsiderueshme të lëndës të drurit.
Trupi është pjesa drunore ajrore që përfshin trungun dhe kurorën.Format e trupit të drurit
janë të ndryshme. Drurët e rritur në pyje masive kanë në përgjithësi, trupa të drejtë dhe të
zhvilluar ndryshe nga ata që rriten të veçuar. Drurët halorë i kanë majat në formë koni,
fletorët në formë harku të rregullt ndersa pjesën e mesme e kanë pothuajse cilindrike
Trungu përbën 70 -75% të vëllimit të drurit dhe është pjesa e trupit ndërmjet rrënjës dhe
kurorës. Trungu te drurët halorë dhe te disa fletorë shkon deri në majë të kurorës kurse te
drurët fletorë, në përgjithësi, deri në degëzimin e parë të kurorës.
Trungu mban kurorën, në trung bëhet qarkullimi i lëndëve ushqyese (rryma ngjitëse),
(rryma zbritese) dhe depozitimi i tyre. Lënda drunore që del nga trungu përbën materialin
bazë për industrinë e përpunimit të drurit, për ndërtim, miniera etj. Pas prerjes të pemëve,
mbetet një pjesë e materialit të trungut së bashku me rrënjën që quhet cung.
Rritja e përqindjes së drurit në ndërtim mund të lehtësojë zvogëlimin e përdorimit të materialeve të tjera të ndërtimit, si betoni, çeliku dhe tulla. Këto materiale ndërtimi nuk vijnë
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nga lëndë të para të ripërtëritshme, ato kërkojnë shumë energji për prodhimin e tyre dhe ato
sjellin emisione më të larta të dioksidit të karbonit. Në këtë kontekst, sektori i ndërtimit ka
mundësi në afat të shkurtër dhe afatgjatë për të reduktuar emetimet e dioksidit të karbonit
përmes zgjedhjes së materialeve me ndikim të ulët mjedisor dhe përmes strukturave efikase
për energji. Rritja e përdorimit të produkteve të drurit është pjesë e zgjidhjes. Bota ka
ardhur të mbështetet në materialet e betonit, çelikut, aluminit dhe tullave, por studimi
zbulon se 16% e të gjitha lëndëve djegëse fosile që konsumohen çdo vit përdoren për t'i
kthyer këto lëndë të parë në prodhime ndërtimi. Përdorimi i drurit dhe prodhimeve të
veçanta të drurit në vend të kësaj do të reduktonte në mënyrë drastike emetimet globale të
dioksidit të karbonit dhe konsumin e karburantit fosil. Menaxhuar siç duhet, kjo mund të
bëhet pa humbje të biodiversitetit apo kapacitetit të magazinimit të karbonit.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1. Dallueshmeria e drurit nga materialet tjera
Druri si material ndertimi ka veqorite e tij dhe karakteristikat dalluese qe e bejne te jete i
favorshem dhe i pafavorshem ne perdorimin e tij ne raste dhe vende te ndryshme, problemi
kryesor te perdorimi i drurit eshte qe duke mos i njohur vetit e tij, druri perdoret ne menyre
qe nuk i shfrytezohen vetite e favorshme te tij dhe perdoret ne vende te gabuara. Me ane te
ketij punimi ne do te analizojme te gjitha keto veti dhe te gjitha rastet e mundshme te
perdorimit te drurit, duke shtjelluar raste nga me te ndryshmet.
2.2. Te dhena per drurin
Per drurin si material ndertimi kemi pasur te dhena edhe nga koherat e shkuara, mirepo me
perparimin e proceseve teknologjike per perfitimin e profileve dhe produkteve te drurit
kemi rritur edhe informatat mbi menyrat e punes me dru dhe vetit e tij, per vetit e drurit ka
te dhena te mjaftueshme si ne literaturen e fakulteteve te ndryshme e poashtu edhe ne
internet, ne per pergaditjen e ketij punimi jemi mbeshtetur ne te dy keto burimi, nga kemi
nxerr te dhena mbi te gjitha katakteristikat e drurit.
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3. KONCEPTE BAZË TË PUNIMIT
Shprehja "lëndë druri" dhe "lëndë drusore" shpesh përdoren në mënyrë për t'iu referuar
drurit të përdorur në punë ndërtimore, por ka pasur debate të konsiderueshme se cilat terma
duhet të perdoren. Pjesët e drurit që janë më të vogla se 12.7 cm të gjerë me 12.7cm të
trasha (pavarësisht nga gjatësia) zakonisht quhen lëndë druri dhe kryesisht përdoren në
ndërtime banimi. Pjesët e drurit mbi 12.7 cm të gjera me 12.7 cm të trasha (pavarësisht nga
gjatësia) quhen lëndë drusore. Ndërsa pjesët e drurit te cilat janë më të mëdha në përmasa,
ato përdoren shpesh për të ndërtuar kornizat e strukturave të mëdha si ndërtesat dhe urat.
Një lloj tjetër druri që zakonisht përdoret në ndërtim është i njohur si druri i projektuar. Siç
nënkupton edhe emri i saj, druri i projektuar është produkt i një procesi më të ndërlikuar të
fabrikimit në të cilin ngjitjet e ndryshme të drurit, fibrave, ose forma të tjera të drurit janë
ngjitur së bashku për të formuar një lloj materiali të përbërë që përdoret për aplikime
specifike të ndërtimit, sic eshte druri i lameluar. Prodhimet e drurit të projektuar zakonisht
përdoren në një shumëllojshmëri të gjerë të projekteve të ndërtimit rezidencial, komercial
dhe industrial.

3.1. Llojet e drurit
Druri tradicionalisht është klasifikuar në dy kategori kryesore: Drunjet gjetherenes (drunjet
e forte) dhe drunjet halor (drunjet e bute). Ashtu si me shumicën e klasifikimeve të tjera të
përgjithshme, kjo mund të bëhet disi konfuze për shkak të faktit se ka disa drunje që
mbajnë gjethe që mund të kenë trupin relativisht të butë, ndërsa disa pemë halore që mund
të kenë dru mjaft të forte. . Disa shembuj të drunjeve te forte jane lisi, qershia, arra, etj,
ndersa tek drunjet e bute hyjne pisha
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3.2. LLOJET E DRUNJEVE PER PRODHIMIN E DRURIT
Drunjët klasifikohen në llojet e mëposhtme bazuar në mënyrën e tyre të rritjes.
1.Ekzogjen

2. Endogjen

3.2.1. Drunjet ekzogjen
Pemët ekzogjene janë pemë që rriten jashtë. Seksioni horizontal i pemës së tillë përmban
disa unaza që nuk janë gjë tjetër veçse unaza vjetore. Këto unaza mund të përdoren për të
parashikuar moshën e pemës. Shumica e pemëve ekzogjene janë të dobishme për shumë
qëllime inxhinierike.
Pemët ekzogjene janë nën klasifikim në llojet e mëposhtme.
o

Halore

o

Gjetherënëse

Foto.1:

Pema

ekzogjene

(https://theconstructor.org/building/wood-as-construction-

material/Mars 2019)
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3.2.2. Haloret
Haloret janë quajtur edhe si pemë gjithnjë e gjelbër, gjethet i kane ne forme te halave kanë
trup të drejtë, të gjatë dhe me veti fiziko mekanike shumë të mira, kane dendesi te vogel,
jane te lehta si dhe jane me pak rezistente ndaj zjarrit.
Shembuj: Pisha, bredhi, dreri, bredhi, kedri etj.

Foto.2. Drunjet halore (www.google.com/ coniferous/Mars 2019)

3.2.3 Gjetherënës
Gjethet e këtij lloji të pemëve janë përgjithësisht të gjera në përmasa dhe ato bien në vjeshtë
dhe rriten në pranverë. Drunjet gjetherenes janë më të përshtatshme për qëllime konstruktive. Lëndët drusore të drurëve gjethorë janë të errëta, të dendura, më të rëndë dhe
kane veti të mira kundër zjarrit.
Shembuj: Maple, sofër, lisi, dru tik, arre, babul etj.

Foto.3. Drunjet gjetherenes (www.google.com/deciduous trees/ Mars 2019)
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3.2.4. Drunjet endogjen
Pemët endogjene janë pemë që rriten brenda, të cilat përmbajnë masë fibroze në pjesën e
tyre gjatësore. Druri nga këto pemë është i dobishëm në disa qëllime të kufizuara inxhinierike.
Shembuj: bambu, palme, kallam etj

Fig.4.

Drunjet

endogjen

(https://theconstructor.org/building/wood-as-construction-

material/Mars 2019)
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3.3. Struktura e nje druri
Struktura e pemës mund të ndahet në dy kategori si më poshtë
1.

Makrostruktura

2.

Mikrostruktura
3.3.1. Makrostruktura
Struktura e një peme e cila është e dukshme në sy të lirë quhet struktura makro e pemës. Makrostruktura e pemës përmban përbërësit e mëposhtëm

o

Palca

o

Druri i zemrës

o

Druri i mbeshtjellsit

o

Shtresa e Kambiumit

o

Lëkura e jashtme

o

Rrezet mesatare

Fig.1. Makrostruktura
material/Mars 2019)

e

drurit

(https://theconstructor.org/building/wood-as-construction-
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3.3.2. Mikrostruktura
Struktura mikro e një peme mund të shihet vetëm me zmadhime të mëdha. Ajo përmban
qeliza të formave dhe madhësive të ndryshme. Këto qeliza janë përgjegjëse për shumë
veprime si transportimi i lëndëve ushqyese në degë nga rrjedhin, forca e pemës etj.

3.4h. Perpunimi i drurit
Përpunimi i drurit përmban këto hapa
1.

Prerja e pemëve

2.

Përzierja e lëndës drusore

3.

Konvertimi i drurit

4.

Ruajtja e lëndës drusore
3.4.1. Prerja e drunjeve
Prerja e drunjeve behet atehere kur ato janë të përshtatshme për qëllime inxhinierike. Prerja
duhet të bëhet kur pema është pjekur. Pastaj vetëm ajo përmban më shumë sasi druri të
zemrës sesa dru i sapolindur. Mosha e përsosur e pemëve për prerjen varion nga 50 në 100
vjet. Sezoni më i mirë për prerjen e pemëve është mesi i dimërit për zonat e hapura dhe në
mes të verës për zonat kodrinore..

Fig.5. Prerja e drunjeve (www.google.com/woodcutting/Mars 2019)
3.4.2.Përzjerja e drurit
Përzierja e drurit do të thotë heqja e përmbajtjes së lagështisë nga druri. Një pemë e rënë së
fundi përmban ujë deri në 50% të peshës së saj të thatë. Druri përmban lagështirë të lirë dhe
lagështi të lidhur.
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Lagështia e lirë është e pranishme në lëndë drusore si avujt e ujit, ndërsa lagështia e lidhur
është e pranishme në muret e qelizave. Kur lejohet të erëzohet, lagështia e lirë avullohet së
pari dhe kjo pikë quhet si pikë e ngopjes së fibrave.
Pas pikës së ngopjes së fibrave, lënda drusore do të tkurret në tharje, e cila nuk është tjetër
veçse avullimi i lagështisë së lidhur.

3.4.3.Konvertimi i drurit
Konvertimi i drurit është procesi i prerjes së drurit në seksionet e kërkuara. Kjo mund të
bëhet duke përdorur makinat e veqanta. Konvertimi mund të bëhet nga katër lloje si më
poshtë
o

Sharrimi i zakonshëm

o

Sharrimi tangjentor

o

Sharrimi tremujor

o

Sharrimi radial
3.4.31. Sharrimi i zakonshëm
Është metoda më e përdorur dhe e lehtë e sharrimit. Prerja bëhet përmes seksionit të pjesës
së drurit në pjerrësi me unazat vjetore. Mbetja e drurit është minimale në këtë rast.
Dyllat e marra nuk janë të barabarta. Dyluqet e jashtme përmbajnë dru të tharë dhe
zvogëlohen më shumë ndërsa pjesët e brendshme të pllakave përmbajnë dru të zemrës e cila
zvogëlohet më pak.

Fig.2.Sharrimi i zakonshem (https://theconstructor.org/building/wood-as-constructionmaterial/Mars 2019)
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3.4.32. Sharrimi tangjenor
Në këtë lloj të prerjes shkurtimet janë tangjenciale ndaj unazave vjetore dhe ato takohen
njëra me tjetrën në kënde të drejta. Kjo metodë është e përshtatshme kur unazat vjetore janë
shumë të ndryshme me njëra-tjetren.

Fig.3.

Sharrimi

tangjentor

(https://theconstructor.org/building/wood-as-construction-

material/Mars 2019)

3.4.33. Segmenti tremujor
Në tremujorin e sharrimit, shkurtimet bëhen ne kënde të drejta me njëra-tjetrën. Kjo është e
përshtatshme kur druri nuk ka rreze të dallueshme modulare.

Fig.4.

Sharrimi

tremujor.

(https://theconstructor.org/building/wood-as-construction-

material/Mars 2019)
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3.5. Perparesite dhe mangesite e drurit si material ndertimi
3.5.1. Perparesite e drurit si material ndertimor

Druri si material ndertimor

Materialet tjera ndertimore si tulla, qelik,
plastike

Eshte burim natyror qe e ben drurinte jete Nuk mud te gjenden vet ne natyre.
i disponueshem dhe ekonomik
Eshte i forte ne lidhje me peshen e tij

Jane te renda

Izolator i mire nga te ftohtit

Izolator jo te mire nga te ftohtit

Lehtesisht i perpunueshem dhe mund te Nuk perpunohet lehtesishte
fabrikohet ne te gjitha llojet e fabrikave
dhe madhesive
Mbarte gjurme te ulta karboni

Mbarte gjurme te larta karboni

Nuk kerkohet asnje lende fosile me energji Kerkohen lende fosile me energji per
te larte per prodhimin e tij
prodhimin e tij
Veti te mira termale, jashte behet me i forte Celiku me rritjen e temperatures zgjerohet
kur rritet temperatura
apo edhe shembet
Perqueshmeria e ngrohjes eshte e ulte

Perqueshmeria e ngrohjes eshte shume e
larte

Veti akustike shume te mira

Vetite aspak te mira akustike

Perqueshmeria e elektricitetit eshte e ulte

Perquesheria e larte elektricitetit

Vetite estetike shume te mira

Vetite estetike jo aq te mira

Tabela 1. Krahsimi i vetive te drurit me materialet tjera ndertimore
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3.5.2. Vetite fizike te drurit
Cilesite fizike te drurit jane ato cilesi te cilat lajmerhen si pasoje e veprimit te forcave
natyrore (levizja e ujit, e valeve, e zerit, e nxehtesise, elektricitetit, drites etj.
Ne keto cilesi hyjne
-Poroziteti
-Pesha e drurit
-Lageshtia
-Ndryshueshmeria e dimensioneve dhe vellimit
-Perqueshmeria e zerit
-Perqueshmeria e nxehtesise
-Perquesheshmeria e elektricitetit
Porozteti: eshte cilësi baze
fizike e drurit, sipas s i cilës edhe dallohet prej metaleve. Me fjalen porozitet nënkuptojmë
raportin ne mes vellimit te plote te poreve dhe të drurit te thate te shprehur ne perqindje.
α(%)=((𝛾s-𝛾)/ 𝛾s)X100%

(1)

𝛾 -pesha vëllimore e drurit krejtesisht të thate, 𝛾s - -pesha specifike e drurit për të gjitha
llojet e drurit. Pesha vllimore paraqet peshen e mases ne njesi tê vellimit me pore, Pesha
specifike èshtë pesha e lëndes së drurit në njësi të vëllimit pa pore. Druri i butë ka me
shume pore se druri i forte psh te Ahu dhe Bungu poret përbejne 55% te lëndës, ndersa te
pisha poret perbejne 75% të lëndës.
Perqueshmeria e tingullit: sipas perqueshmerise se tingullit mund te konstatohet per
kualitetin e drurit. Druri i shendoshe jep tingull te qarte, ndersa, druri i kalbur si dhe druri
qe ka filluar te kalbet jep tingull te shurdhur. Ne perqueshmerin e tingullit te drurit ndikojne
keta faktore: lloji i drurit, perqindja e lageshtise, materiet kimike etj.
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Ndryshueshmeria e dimensioneve: kjo cilesi varet prej tkurrjes dhe bymimit te drurit,
tkurrja dhe bymimi shkaktojne ndryshimin e dimensioneve te drurit dhe ato jane pasoje e
ndryshimit te lageshtise. Ndryshueshmeria e dimensionve eshte e ndryshme per drejtime te
ndryshme qe eshte rezultat i heterogjenitetit dhe anizotropise se drurit. Ne pergjithesi,
zvogelimi i vellimit te drurit, si shkak i tkurrjes, sillet ne kufinjte: 7-19%
Ne madhesine e tkurrjes ndikojne: struktura e drurit, vjetersia, pesha vellimore, intensiteti i
ngjyres se indit, sasai rreshires, llojit biologjik te drurit, ambientit ku rritet, kujdesi,
perpunimi etj.
Bymimi i drurit paraqet proces te kundert me tkurrjen. Druri i njome byohet me shume se
druri i vjeter, druri i thate me shume se druri i cili eshte ne proces te tharjes.
Perqueshmeria e nxehtesise: druri eshte perques i dobet i ncehtesise cka do te thote se eshte
izolues i mire. Perqueshmeria e ncehtesise te druri varet prej disa faktoreve: struktures se
drurit, peshes vellimore, drej etj. drejtimit te fibrave, temperatures dhe lageshtise,
perqindjes se poreve etj. Druri me perqindje me te madhe te poreve eshte izolues me i mire,
sa per krahasim mund te themi se druri eshte peraferisht 700 here izolues me i mire sesa
alumini, 85 here me i mire se hekuri, 45 here sesa mermeri, 2.5 here sesa tulla e qelqi, 2
here izolues me i mire sesa uji etj. Me rritjen e lageshtise rritet perqueshmeria e nxehtesise
po ashtu ajo rritet edhe me rritjen e mases vellimore.
3.5.3. Vetite mekanike te drurit
Cilesite mekanike jane ato veti te cilat manifestohen ne dru nen ndikimin e forcave te
jashtme. Per shkak te heterogjenitetit dhe anizotropise se drurit, vetite mekanike ndryshojne
te i njejti lloj biologjik e sidomos te llojet e ndryshme te drurit. Sipas menyres se veprimit
te forcave te jashtme dhe menyres se rezistences se drurit jane te njohua keto cilesi
mekanike:
-Qendrueshmeria e druri
-Rezistenca ndaj abrazionit
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-Soliditeti (ne perkulje, shtypje, terheqje)
-Qarja
-Elasticiteti
- Qendrueshméria e drurit: eshte veti e drurit qe më lehte ose më vështire ti kundërshtoj
depertimit te ndonjë trupi tjeter (më te forte) në masen e tij. Qendrueshmëria e drurit varet
prej llojit botanik të drurit, lokalitetit të marrjes se kampionit, materieve kimike, lageshtise,
përqindjes se rrëshires etj. Qëndrueshmëria e drurit në drejtime të ndryshme (ndaj fibrave
është e ndryshme). Kjo cilësi eshtë me vlere te veçantë nga pikëpamja e përshtatshmërise se
përpunimit. Qëndrueshmëria e drurit varet më se shumti nga lloji biologjik i tij. Tek ne
druri me i paqëndrueshëm eshtë Bademi, me 14800N/cm2, ndèrsa, më i qëndrueshëm eshte
druri Pavlovnin me 22400 N/cm2 cm.
- Rezistenca ndaj abrazionit: eshtë cilesi e drurit qe ai te kundershton shkaterrimin gradual
te sipërfaqeve ose skajeve të veta nën ndikimin e veprimit te forcave të jashtme (sidomos te
veprimeve qe shkaktojnë ferkim). Rezistenca ndaj abrazionit eshte proporcionale me
qëndrueshmërine e drurit. Kjo rezistence varet nga struktura e drurit, poroziteti etj. Kjo
eshte një cilesi me rendësi të veçante te punimi i dyshemeve prej druri, psh. prizmat prej
bungut janë më te mirë se ata të pishës per formimin e dyshemeve prej druri.
Elasticiteti dhe diagrami Sforcim-Deformim: elasticiteti ështe aftësia e trupit qe ti
kundërvihet deformimeve te shkaktuara nga forcat e jashtme. Nëse veprojmeme force ne
nje trup, trupi peson deformime por kur ndalojmë se vepruari me force nese këto
deformime kthehen në gjendjen fillestare atëhere mund te themi se trupi eshte ideal elastik.
Tek trupi ideal elastik ne mes sforcimeve dhe deformimeve ekziston një raport linear.

3.5.31. Soliditeti i drurit: Soliditeti paraqet masen më te mire te qéndrueshmerise se tij. Ne
shkallen e soliditetit te drurit ndikojne:
• Llojet e drurit
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• Pesha vëllimore, Struktura,
• Nyjesia e drurit,
• Materiet kimike
Veprimi i drurit giate prerjes varet edhe nga koha se kur prehet keshtu qe me se miri eshte
te jete prere ne vjeshte ose dimer),
Per shkak te anizotropise dhe heterogjenitetit te drurit, te i njejti ekzistojnë disa lloje te
soliditetit. Soliditeti me i madh paraqitet kur drejtimi i veprimit te forces së jashtme
perputhët me drejtimin e fibrave (soliditeti paralel me fibra) Me termin "soliditet kufitar"
nënkuptobet soliditeti i drurit në momentin e thyerjes ( σth)
Percaktimi i vleres numerike te soliditetit kufitar arrihet ne menyre eksperimentale - me
hulumtimin e kampionëve te standardizuar ne kushte te caktuara deri ne thyerje.

Fig.5. Nje nga arsyet perse druri ka soliditetin e vet eshte edhe nenshtrimi ndaj forcave tte
natyres (si per shembull eres)/Mars 2019
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Në bazë të shpejtesisë dhe mënyrès se veprimit te forces soliditeti ndahet
- Soliditetin statik (veprimi i ngadalshëm forces deri ne thyerje)
- Soliditeti dinamik (veprimi godites me përsëritje te forces).
Per ketë pjese do te shtjellohet vetem soliditeti statik. Eksperimentet e deritanishme
tregojnë per varshmërinë e soliditetit kufitar dhe mases vëllimore te drurit ku shihet nje lloj
i proporcionalitetit ( shin diagramin σ-y )

𝛾
Fig.6. Ndikimi i mases vellimore ne soliditetin e drurit/Mars 2019
Në bazë te kahjes dhe drejtimit te forces dallojme keto soliditete:
Soliditetin ne përkulje;
Soliditetin në terheqje
Soliditetin në prerje
Soliditetin ne shtypje
Soliditetin në shkeputje;
Soliditetin në ndaj përdredhjes.
3.5.32. Soliditeti ne perkulje: nese shufrra e ngarkuar me ngarkese e cila eshte normal ne
aksin gjatesor te saj, themi se shufra eshte e perklur. Kur ngarkesa vepron ne njerin nga
rrafshet kryesore te inercise se prerkes terthore te mbajtesit (shufres) themi se kemi te
bejme me perkulje te paster.
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Fig.7. Shufra e cila punon ne perkulje/Mars 2019
σm - sforcimet normale
τm - sforcimet tangjentore
Barazimet themelore per shqyrtimin e stabilitetit te mbajtesve te perkulur jane:
σm,y,d=

(2)

τd=

(3)

fd≤fkufitare

(4)

3.5.33. Soliditeti ne terheqje: nese veprimi i forces terheqese perputhet me aksin gjatesor te
shufres, gjegjesishte me drejtimin e fibrave, atehere ne cdo prerje terthore normale te
shufres lajmerohen forvat e brendshme te cilat quhen nderje terheqese paralel me fibra. Per
nje shufer te tille themi se eshte e ngarkuar ne terheqje qendrore.
Te shufrat e ngarkuara ne terheqje qendrore nderjet e verteta nuk duhet ti tejkalojne nderjet
e lejuara.
σt,0,d =

≤ ft,0,d

(5)
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Fig. 8. Shufra e cila punon ne terheqje/Mars 2019
3.5.34. Soliditeti ne shtypje
Sipas nderjeve σc,0 dallojme:
-Drurin e bute (plepi, shelgu, geshtenja etj.)
-Drurin e forte (bungu, ahu, frashri etj)
-Drurin shume te forte (llojet e ndryshme te drunjeve ekzotik-tropikal)
Soliditeti ne shtypje i drurit llogaritet me shprehjen (5)
σt,0,d =

≤ ft,0,d
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Fig. 9. Shufra qe punon ne shtypje/Mars 2019

Fig.10. Diagrami sforcim-deformim i elementit te ngarkuar ne shtypje qendrore paralel me
fibra/Mars 2019
Duhet cekur se menyra e percaktimit te sforcimeve te lejuara ne shtyypje normal ne fibra
ndryshon nga ajo e percaktimit te sforcimeve te lejuara ne shtypje paralel me fibra, sepse,
perderisa te shtypja paralel me fibra vjen deri te thyerja e mostres, tek shtypja normal ne
fibra vjen deri te ngjeshja e vazhdueshme e fibrave dhe faktikisht nuk kemi thyerje.
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3.6. Veti karakteristike te tjera te drurit
3.6.1. Vetite akustike
Izolimi i zërit bazohet në masën e sipërfaqes. Druri, si një material i lehtë, nuk është shumë
i përkryer për izolim të zërit; Por është ideale për thithjen e zërit. Druri parandalon jehonën
dhe zhurmën duke thithur zërin. Për këtë arsye përdoret gjerësisht në sallat e
koncerteve.

Foto.6. Perdorimi i drurit ne salla koncertuale (www.google.com/woodinconcerthall/Mars
2019)
Shpejtësia e zërit është më e shpejtë në dru sesa gazra dhe lëngje, dhe është afër asaj të
metaleve. Humbja e shëndoshë e energjisë si rezultat i fërkimit është gjithashtu shumë i ulët
në dru për shkak të lehtësisë dhe strukturës së saj. Për shkak të pronave të tilla, druri
përdoret gjerësisht në instrumente muzikore.
3.6.2.Vetite estetike:
Druri është një material dekorativ kur konsiderohet si një material estetik. Çdo pemë ka
ngjyrën e vet, dizajnin dhe aromën e vet. Dizajni i drurit ndryshon sipas mënyrës së
fërkimit. Është e mundur të gjeni materiale të ndryshme prej druri sipas preferencës së
ngjyrave dhe të projektimit. Mund të pikturohet në ngjyra të errëta, dhe mund të jepet
prekje të ndritshme ose mat.
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Foto.7. Bukuria e perdorimit te drurit (www.google.com/ beautifulwoodworks/Mars 2019)
3.6.3. Vetite e oksidimit
Megjithëse druri ka karakteristika të oksidimit në një farë mënyre, nuk është lloji i
oksidimit që shihet në metale. Metalet marrin ndryshk, druri nuk merr. Për karakteristika të
tilla, përdorimi i drurit është i preferuar për të shmangur ndryshkjen kur është e nevojshme.
3.6.4. Vetite të Punës
Është e lehtë për të riparuar dhe mirëmbajtur. Ndërkohë që pyjet e vjetra mund të rinovohen
me prekje të veçanta, materialet e tjera janë shumë të vështira dhe të kushtueshme për të
ruajtur dhe riparuar.
3.7. Mangesite e drurit dhe menyra per zgjidhjen e tyre
Ka disa mangësi të drurit, por ato janë të lehta për t'u shpërfillur dhe për të eleminuar për sa
kohë që dihet shkaku.
3.7.1. Tkurrja dhe ënjtja e drurit
Druri është një material higroskopik. Kjo do të thotë se do të adsorboi avujt e ngjeshur dhe
humbet lagështinë e ajrit nën pikën e ngopjes së fibrave.
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3.7.2 Përkeqësimi i drurit:
Agjentët që shkaktojnë përkeqësimin dhe shkatërrimin e drurit bien në dy kategori:
Biotike (biologjike): Agjentët biotikë përfshijnë prishjen nga kërpudhat, bakteret dhe
insektet.
Abiotike (jo-biologjike): Agjentët abiotikë përfshijnë diellin, erën, ujin, disa kimikate dhe
zjarr.

Përkeqësimi biologjik i drurit:
Drurët janë mallra organike. Ashtu si çdo të mirë organike, druri është një produkt
ushqimor për disa bimë dhe kafshë. pershkake te celulozes dhe përbërëseve te tjerë të
fibrave të drurit. Disa kërpudha dhe insekte mund ta tretin celulozen si dhe perberesit e
tjere tefibrave te drurit, duke i perdorur si një produkt ushqyese. Insektet bejne vrima dhe
ngasin linjat në dru. Kërpudhat bejne qe druri të kalbet pjesërisht dhe madje plotësisht.
Përkeqësimi biologjik i drurit për shkak të sulmit nga kërpudhat e kalbëzimit, insektet e
drurit dhe bërësit e detit gjatë përpunimit dhe shërbimit ka rëndësi teknike dhe ekonomike.

Foto.8. Demtimi i drunjeve nga kerpurdhat.(www.google.com/nurseryinwood/Mars 2019)

34

Është e nevojshme të dihen informacione të shkurtra për agjentët e kërpudhave për të marrë
masa kundër përkeqësimit të drurit.
Oksigjeni është thelbësor për rritjen e kërpudhave. Në mungesë të oksigjenit nuk do të
rriten kërpudhat. Dihet mirë se ruajtja e drurit nën ujë do t'i mbrojë nga sulmet me
kërpudha. Në përgjithësi druri nuk do të sulmohet nga kërpudhat e zakonshme në
përmbajtjen e lagështirës nën pikën e ngopjes së fibrave. Pika e ngopjes së fibrave (FSP)
për

dru

të

ndryshëm

qëndron

në

mes

20

deri

35%,

por

30%

pranohet

përgjithësisht.Rekomandohet që druri në shërbim të ketë një përmbajtje lagështi të paktën
3% më pak se FSP për të pasur siguri të dëshirueshme kundër kërpudhave.

3.7.3. Demet nga insektet
Termitet
Ekzistojnë dy lloje të termiteve: Termite nëntokësore dëmtojnë drurin që nuk trajtohet,
drurin me lagështi, drurin i cili eshte në kontakt të drejtpërdrejtë me ujin, apo tokën, si dhe
burimet e tjera të lagështisë.
Termitet kimike të thata sulmojnë dhe banojnë në dru që është tharë deri në përmbajtjen e
lagështirës në 5 deri në 10%. Dëmi nga termite të drurit të thatë është më pak se termitet
nëntokësor.

Foto.9. Demtimi i drunjeve nga termitet (www.jstor.org/Mars 2019)
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Drunjet demtohen ne mase te madhe edhe nga milingonat te cilat hyjnë nëpër dru dhe
krijojnë strehë. Ata sulmojnë më së shpeshti drurin qe ndodhet ne kontakt tokësor ose
drurin që është lagur me ndërprerje. Poashtu drunjet demtohen edhe nga bletët zdrukthëtare
dhe binarët e detit.
3.7.4. Minimizimi i problemeve të drurit:
Shumica e strategjive të përdorura zakonisht për mbrojtjen e drurit përfshijnë tharjen,
veshjen ose impregnimin (mbrojtjen e drurit)
Veshja e drurit: Veshje siguron mbrojtje te drurit të përdorur si brenda ashtu edhe jashtë.
Veshje parandalon absorbimin e shpejtë dhe humbjen e lagështisë dhe redukton tkurrjen
dhe ënjtjen që mund të çojë në plasje në sipërfaqe dhe probleme të tjera. Por veshja nuk
parandalon plotësisht ndryshimet në përmbajtjen e lagështisë. Veshje ngadalëson, por nuk e
ndalon nivelin e lagështisë. Veshje me ngjyra të forta ose njolla të pigmentuara mbron
drurin nga rrezet ultravjollcë.
Shtimi i fungicideve (organizma biologjikë të përdorur për të vrarë kërpudhat
parazitare ose sporet e tyre) ndaj veshjes siguron një mbrojtje kundër zhvillimit të prishjes
dhe kërpudhave të mykëve.

Foto.10 Veshja e drurit.( https://comparecut.com/Mars 2019)
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3.8. Procesi i perpunimit te drurit
3.8.1. Procedura e përgjithshme
Industria e përpunimit të drurit, vazhdimisht ballafaqohet me nevojën për të rritur njohuritë
e tyre për ndikimet mjedisore që lidhen me prodhimin e elementeve te ndryshme. Aktualisht, per shkak te rendesise se madhe qe kane drunjet ne natyre, kompanitë janë pak a
shumë të fokusara ne strategjitë e menaxhimit mjedisor.
Pyjet kanë funksionin e rëndësishëm të mbrojtjes së mjedisit jetësor duke plotësuar burimet
ujore dhe duke ruajtur tokën e vendit tonë. Në vitet e fundit njerëzit kanë filluar për të
shqyrtuar rolet e avancuara që kanë pyjet në parandalimin e ngrohjes globale, përdorimit në
promovimin e shëndetit, kulturës, edukimit dhe ruajtjes së organizmave të ndryshëm të
gjallë. Gjithashtu, pyjet shihen për prodhimin e drurit, një material të ndërgjegjshëm për
mjedisin, me një ngarkesë të ulët në mjedis.
Për të demonstruar vazhdimisht rolin që pyjet kanë në parandalimin e ngrohjes globale dhe
në një numër fushash të tjera, nga këndvështrimi promovimi i mëtejshëm i rolit të pyjeve në
parandalimin e ngrohjes globale duke thithur dioksidin e karbonit, po promovohet zhvillimi
i një baze të qëndrueshme të menaxhimit të pyjeve për burimet pyjore dhe rrugët pyjore.

Në përgjithësi strategjite e menaxhimit v mjedisor mund të kuptohen si qëndrimet
mjedisore të kompanive dhe udhëzimeve. Strategjitë mjedisore mund të ndahen përafërsisht
në katër nivele:
1. Strategjia e bazuar në kërkesat mjedisore dhe ligje, ku strategjia e kompanisë bazohet në
respektimin e ligjeve mjedisore dhe kërkesave të tjera.
2. Strategjia e bazuar në veprime parandaluese, kur kompania është përqendruar në parandalimin e rreziqeve mjedisore.
3.Strategjia e bazuar në konkurrencën ekologjike, kur kompania është duke përmirësuar
konkurrencën e saj përmes një përdorimi efektiv të burimeve dhe duke shfrytëzuar
mundësitë e eko-marketingut.
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4. Strategjia e bazuar në parimet e një zhvillimi të qëndrueshëm. Strategjia mjedisore e
kompanisë i kushton vëmendje drejtësisë sociale dhe të drejtave të brezit të ardhshëm.

Foto.11. Prerja e drunjeve ne pyje.(www.google.com/wood/Mars 2019)
Pas prerjes se drunjeve te pyje, me metodat te cilat i kemi paraqitur me larte, atehere
drunjet merren dhe dergohen ne fabrikat per perpunimin e druri. Fabrikat e perpunimit te
drurit duhet te plotesojne standardet e kerkuara te jene te licensuara dhe duke marre
parasysh se ne kete vende makinerite qe perdoren jane shume te rrezikshme duhet domosdo
qe puntoret te jene te njoftuar me te gjitha rreziqet qe ju kanosen dhe te jene te pajisur me te
gjitha mjetet mbrojtese
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3.8.11. Larja dhe sharrimi i drunjeve
Larja e drunjeve behet me qellim qe te largohen te gjitha mbeturinat apo gjerat tjera nga
materiale tjera te forta para se keta drunje te hyne ne sharren prerese. Ky pastrim behet me
qellim qe te kemi drunjet sa me te paster dhe qe mos te demtohen makinerite e fabrikes nga
materiale tjera te cilat mud te jene shume te forta.

Foto.12. Larja e drunjeve pasi te hyne ne fabrike. (Kashtanjeva Group)
Pasi te pastrohen drunjet, futen ne sharren qe ndodhet aty afer qe te ju jepen forma te cilat
ne deshirojme.

Foto.13. Fillimi i procesit te perpunimit te drurit (Kashtanjeva Group)
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Fillimi i procesit te perpuimit te drurit kerkon profesionalizem per shkake te spacifikave te
makinerive punuese dhe vetive te drurit si material. Poashtu kerkohet qe te makinerite te
plotesojne kushtet teknike per qeshtje te sigurise se personelit qe punon ne ate pjese. Tehu
ne kete makineri ka rendesi te posaqme pasi qe duhet te jete adekuate per punen e kerkuar,
si duhet te kemi kujdes qe asgje tjeter perveq lendes se drurit mos te dergojme aty sepse do
te demtohet rende dhe do na shkaktoje humbje ekonomike. Ne figuren me poshte kemi
paraqitur saktesisht menyren e prerjes se drurit me qellimin qe te behet pahi, pahite ne kete
rast jane bere nga 2 cm te gjera. Llojet e drurit te perdorura me shume jane arra, ahu, bungu
etj

Foto.14. Perpunimi i drurit ne pahi (Kashtanjeva Group)
Makinerite te tilla mund te jene edhe ne hapesira te brendshme kur kerkohet qe elementet e
krijuara nga perpunimi i drurit mos ti nenshtrohen ndonje nderhyrje te ambientit te jashtme
apo te reshurave atmosferike, te cilat mund te ndikojne qe te n derrohet destinimi i
elementeve per arsye te permbajtjes se lageshtise.
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Foto.15. Sharrimi i drurit ne hapesira te brendshme(Kashtanjeva Group)

Foto.17. Elementet e drurit te cilat mund te sherbejne si pahi, apo per perfitmit e mboiljeve.

(Kashtanjeva Group)
Ne disa fabrika te drurit siq eshte "Kashtanjeva Group" elementet te cilat fitohen prej
sharrimit te drunjeve grumbullohen dhe per nje kohe deri ne 8 muaj lihen te thahen ne
natyre, nuk lihen me gjate perarsye se tharja natyrore me e madhe do mund te demtonte
seriozishte vetite e drurit. Per kete arsye fabrikat kane nje pjese te veqant ne te cilen e
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bejne tharjen e drunjeve, mirepo per arsye te sigurise nuk eshte lejuar te futemi brenda.
3.8.12. Lageshtia e drunjeve
Eshte e rendesishme te ceket se fabrikat kane nje vend te posaqem per tharjen e drurit.
Gjatë procesit të tharjes përmbajtja e pjesshme e lagështisë së drurit (MC) luhatet sipas
lagështisë relative (RH) dhe temperaturës së ajrit përreth.
Suksesi i prodhimit të drurit bazohet në aftësinë e mullinjeve për të mbajtur cilësinë e drurit
gjatë gjithë procesit të tharjes. Vazhdimisht humbet ose fiton lagështi derisa shuma që
përmban është në balancë me mjedisin rrethues. Sasia e lagështirës në atë pikë quhet
përmbajtja e lagështisë së ekuilibrit (EMC) dhe kjo varet kryesisht nga lageshtia relative
RH dhe temperatura e ajrit përreth.
Tharja e furrës zakonisht kërkon kontrollimin e kushteve te përmbajtjses se lagështisë së
ekuilibrit EMC të drurit duke monitoruar dhe kontrolluar lageshtine relative RH dhe
temperaturën në furrat. Puna primare e një mulliri është stabilizimi dhe ruajtja e kushteve
optimale të tharjes së drurit gjatë procesit të tharjes.
Teknologjia MC është një komponent vitale e tharjes së drurit modern. Teknikët
monitorojnë sistemet e menaxhimit të lagështisë. Në të vërtetë, ka prodhues të shumtë
elektronikë që prodhojnë një gamë të sistemeve të matjes MC të drurit për operacionet e
prodhimit të tharjes të lëndëve të mëdha. Ndërsa ruan dhe kontrollon nivelet e RH dhe
temperaturës në furrat, prodhuesit e lëndëve drusore vazhdimisht matin dhe monitorojnë
ndryshimet në MC të drurit për të eliminuar thërrmimin ose nën-tharjen e drurit. Këto matje
të MC mund të aplikohen në një pirg të tërë druri në furrë, ose në një pjesë individuale të
kontrolluar të drurit.
Që nga momenti që hyn në prodhim deri në dërgesën e tij, prodhuesit e drurit varen
nga sistemet e integruara të matjes MC dhe menaxhimit për të arritur prodhimin cilësor në
çdo pjesë të drurit qe del nga mulliri. Për përpunimin e drurit pas tharjes, sistemet e matjes
së përmbajtjes së lagështisë në linjë mund të identifikojnë lehtësisht dhe të shënojnë copa
që janë ose shumë të lagura ose shumë të thata. Këto pjesë pastaj mund të tërhiqen nga vija
e prodhimit përpara përpunimit të mëtejshëm dhe ndoshta të ri-thahen ose ri-përpunohen
sipas nevojës për të krijuar lëndën më të lartë të drurit apo përbërësin e drurit të mundshëm
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për atë pjesë, duke rritur kështu fitimet e mullirit dhe duke u dhënë konsumatorëve qasje
më të mirë materiale të cilësisë.
Shumë konsumatorë dhe ndërtues besojnë se shqetësimet në lidhje me lëndën e drurit
saktesisht me permajtjen e pjeseshme te lageshtise MC përfundojnë kur druri del jashtë
mullirit. Në fakt, produktet e drurit duhet të maten dhe monitorohen vazhdimisht për të
siguruar që nivelet e permbajtjes se pjeseshme te lageshtise MC janë në permbajten e
lageshtise se ekuilibrit EMC optimale. Druri natyrisht do të vazhdojë të fitojë ose të
humbasë lagështi derisa të arrijë këtë ekuilibër përmbajtjen e lagështisë së ekuilibrit EMC
me mjedisin rrethues. Duke i bere kontrolloen e lageshtise drurit mund te themi se i kemi
bere kontrollen edhe cilesise se drurit.
Rendesia e matjes se lageshtise se drurit eshte primare per cdo fabrike te drurit, qofte nese
ajo eshte fabrike primare apo kryn ndonje operacion te produkteve te mesme te drurit me
ose pa furra te thata. Sistemi me i njohur eshte sistemi Wagner Apex In-Line

Foto.18. Sistemi Wagner Apex In-Line per kontrollimin e lageshtis
(www.wagnermeters.com/Prill 2019)
Sistemi Apex përmban një siperfaqe përdorimi me prekje industriale, të ngurtësuar. Ky
dizajn LCD është rezistent ndaj lagështisë, pluhurit dhe elementëve të tjerë të ashpër në
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mjedisin e kërkuar që mbizotëron në shumë mullinje. Ne meny eshte i lehtë për t'u naviguar
jo vetëm që lejon konfigurimin e lehtë të sistemit, por gjithashtu bën kontrollimin dhe
rregullimin e kalibrimit të sensorëve nga tastiera, me vetëm disa shtytje të thjeshta të një
butoni.

Foto.19. Vendi ku behet tharja e drurit (Kashtanjeva Group)

3.8.13. Produktet e drurit
Kjo hapesire duhet te kete ndriqimin e nevojshem, pjeset te cilat lejojne te dalin jasht avujt
te nxehte e poashtu duhet te kene leje hyrje vetem personeli adekuat.

Foto.20. Sharrimi i metejme i drurit per nevoja specifike. (Kashtanjeva Group)

44

Ne foton e mesiperme verejme se druri pasi te sharrohet ne pjese me te vogla, keto
elemente mund te marrin forma tjera me specifike te cilat perdoren per qellime tjera, si
tavolina, moblije e ne shume pjese tjera te enterierit dhe eksterierit te objekteve.

Foto.21. Elemente te drurit te cilat perdoren per gardhe. (Kashtanjeva Group)

Foto.22. Llojet e prodhimeve te drurit per mobilje, tavolina dhe invertar tjeter. (Kashtanjeva
Group)
Ne Fig.24 jane paraqitur te gjitha llojet e prodhimeve te drurit, te cilat prodhohen ne
fabriken e drurit "Kashtanjeva Group" jane drure te shume llojeve e kryesishte jane
prodhime te drunjeve si arra, ahu, qarri, bungu, pisha etj
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Foto.23. LLoje te ndryshme te karrigeve dhe tavolinave te prodhura nga druri. (Kashtanjeva
Group)

Nese analizojme nje objekt te ndertuar nga druri do te shohim se eshte e mundur dhe shume
ekonomike qe te fillojme dhe te mbarojme te gjithe objektin vetem me lende nga druri, per
shkak te shume vetite te tij te mira.
Kemi paraqitur nje ville e cila ndodhet ne Noveberd. Kesaj ville themeli i eshte bere nga
betoni i armuar, mbi themel ne pjesen e siperfaqes se tokes (ne pjesen e perparme) eshte
vazhduar menjehere me konstruksion te drurit, ndersa ne pjesen e pasme mbi themel jane
vendosur shtylla po ashtunga druri te cilat sherbejne qe te nivelizohet terreni. Muret
ndodhen ne anen e perparme dhe te pasme te objektit dhe duke u bazuar ne vetite e mira
izoluese muret jane te ndertuara vetem prej drurit.
Kulmi eshte konstruktuar mbi elementet e drurit dhe si mbulese jane perdorur tjegulla.
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Foto.24. Pamja e jashtme e villes. Villa ne Noveberd.

Duke u bazuar ne vetit e mira estetike te drurit edhe ana e brendshme e villes eshte lene
vetem me dru, nuk eshte perdorur ndonje material tjeter. Pjesa e dyshemes, eshte nga
materialet e prodhuara qe baze kane drurin, ne pjesen e mureve jane te gjitha elemente te
drurit, e poashtu edhe pjesa e kulmit nga brenda eshte e veshur me dru per qellim qe te jete
e izoluar sa ma mire. Me ane te ketyre pamjeve ne mund te verejme se druri na jep
mundesin ta perdorim si per siperfaqe te cilat do ti nenshtrohen abrazionit, e po ashtu edhe
per siperfaqe te cilat do ti nenshtrohen ne vazhdimesi ndikimeve atmosferike te ambientit te
jashtem, siq jane, era, shiu, bora.
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Foto.25. Pamja e brendshme e villes. (Villa Noveberd)
Druri është në gjendje të kapë një ngrohje të caktuar organike që është e vështirë të
përsëritet ndryshe. Druri eshte material i cili nuk eshte aspak i merzitshtëm per ambiente te
brendshme. Druri po ashtu eshte perdorur edhe per rafte brenda villes. Raftet prej druri
janë të zakonshme, dhe ofrojne nje pamje shume te kendshme.
Druri poashtu e rregullon edhe lageshtine ne kete ambient me aftesine e tij per te thithur
lageshtine vetem se duhet te sigurohemi qe ambienti nuk eshte shume i lageshte.
Përveç kësaj, druri është një izolues fantastik, kështu qe perdorimi i tij ne mase te madhe ne
kete ville ndihmon ne reduktimin e konsumit te energjise per ngrohjen dhe ftohjen e villes.
Perparesi tjeter e villes nga druri jane edhe perfitimet pozitive shëndetësore, sepse rezulton
se ekzistojnë përgjigje fiziologjikisht pozitive ndaj drurit dhe perdorimit te tij ne keso
ambiente te brendshme.
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3.9. PERDORIMI I DRURIT NE KOSOVE
3.9.1. Perdorimi i drurit ne kohe me te hershme
Druri, si materiali më i vjetër ndërtimor, është nga materialet më të përdorura gjithandej
edhe në Kosovë deri në fillimin e kohës së industrializimit.
Ne kohe me te hershme ne Kosove jane ndertuar shtepi me skelet druri i cili është sistem i
ndërtimit, qe ka qene përgjatë historisë edhe në shumë vende tjera te botes. Elementet nga
druri në këtë tipologji krijojnë skeletin për mbushje nga tullat, gurët apo qerpiçi. Zakonisht
muret e bodrumit janë të ndërtuara nga gurët dhe tullat me qerpiç, të përforcuara me trarë
horizontalë të drurit. Muret janë elemente mbajtëse, andaj shërbejnë si themele derisa kati i
sipërm është i ndërtuar në sistem skeletor nga druri.

Skeleti është i formësuar nga shtyllëzat, të mbërthyera me diagonale dhe horizontale, duke
ofruar mbështetje laterale për objektin. Diagonalet janë të vendosura në qoshe duke i
mbështetur shtyllat e objektit. Elementet janë të montuara me lugëz të prerë me dorë dhe të
forcuara me gozhda. Muret janë të mbyllura me plafonë të formuar me trarë dhe trarëza të
vendosura nëintervale 40-55cm. Struktura e kulmeve të pjerrëta është gjithashtu e ndërtuar
përmes profileve drejtkëndëshe të drurit

Në përgjithësi, shtëpia me skelet druri përbëhet nga katër pjesë kryesore strukturore:
- përdhesa nga muratura apo themeli
- dyshemeja nga profile druri
- muret e katit nga profilet e drurit
- kulmi nga struktura e drurit
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Foto.27. Shtëpi me skelet druri në Kosovë(aab-edu.net/Prill 2019)

Poashtu druri si material ne Kosove eshte perdorur dhe ka vlera akitektonike, siq jane
shtepite me struktura te kombinuara, te cilat jane tipologji e zhvilluar gjatë shekujve XVIII
dhe XIX, duke inkorporuar traditën e pasur të kulturës dhe artit shqiptar brenda
kompozicionit, prandaj ka vlerë të veçantë si pjesë e arkitekturës kombëtare. Këto lloj
objektesh janë kryesisht shtëpi familjare me variacione për nga madhësia në relacion me
gjendjen social-ekonomike të familjeve të caktuara. Në këto shtëpi një deri dy katëshe,
banimi është i shtrirë në katin e sipërm, derisa përdhesa përfshihet nga hapësirat plotësuese
për familjen.

Foto.28. Shtëpi me strukturë të kombinuar në Kosovë (aab-edu.net/Prill 2019)

Poashtu nje forme tjeter e perdorimi te drurit ne Kosove eshte nje lloj tjeter i ndertimit ku
materialet kryesore janë guri me llaç dhe brinjët horizontale nga druri, të ndërthurrura
brenda mureve mbajtëse. Këto mure janë zakonisht 65-80cm të gjëra, derisa në katin e
sipërm shtrirja funksionale është më fleksibile e kufizuar me mure më të holla, me profile
druri dhe të suvatuara në të dy anët. Pjesët kryesore të shtëpisë të formësuara nga përdorimi
i drurit janë dyshemetë, ballkoni i hapur ose i mbyllur, i cili është i mbështetur nga shtyllat
e drurit, erkerët e drurit dhe kulmi me strukturë druri. Sisteme të ngjashme ndërtimi

50

gjenden edhe në çarshitë tradicionale të ndryshme urbane në vend (fig. 3), të zhvilluara në
qendra të qyteteve. Ato ofronin funksione artizanale, tregtare dhe administrative të
kohës.10 Njësitë përbëheshin nga një ose dy kate, me shprehje të theksuara arkitekturore
përmes aplikimit të drurit, gurit dhe qerpiçit brenda strukturës.

Foto.30. Çarshia e madhe, Gjakovë (aab-edu.net/Prill 2019)
Strukturë e veçantë e shtëpisë, e ndërtuar nga druri është edhe erkeri dhe dritaret e dala,
kryesisht të orientuara nga kopshti. Aplikimet e tilla kanë mundësuar fleksibilitet më të
madh në katin e sipërm si hapësirë e mbyllur apo kanë mbështetur ballkonet e hapura ose të
mbyllura të shtëpisë. Ekzekutimi i tyre është bërë përmes mbivendosjes së rendeve të
caktuara të trarëve të drurit, duke formësuar strukturë impresive me veçori origjinale.
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Foto.31. Erkerët nga druri, vizatimet në të djathë (aab-edu.net/Prill 2019)

Druri eshte perdorur shume ne Kosove edhe si material dekorativ, numër i konsiderueshëm
i pajisjeve dhe mobilimit të shtëpisë janë punuar nga druri me dorë, duke formësuar
kompozicione të shkëlqyera të simboleve florale dhe gjeometrike, pra duke shënjuar vulën
identifikuese të kohës dhe kulturës së artit kosovar. Shembuj të punës artistike të formësuar
në plafonë janë paraqitur në foton vijuese, mobilie nga druri, si pjesë integrale e hapësirës.

Foto.32. Dekor artizanal nga druri në plafon(aab-edu.net/Prill 2019)
3.9.2. Perdorimi i drurit ne kohe moderne ne Kosove
Gjatë zhvillimit të arkitekturës bashkëkohore në Kosovë, tendencë e veçantë e aplikimit të
drurit në arkitekturë vërehet gjatë viteve ’80. Është periudha gjatë së cilës ekonomia dhe
urbanizimi marrin hov në Kosovë, pak kohë para fillimit të rrënimit të Federatës
Jugosllave. Dominuese ishin projektet e karakterit publik që në kontekstin e teknologjisë së
aplikuar dhe shprehjes arkitektonike ishin në linjë me zhvillimet në rajon. Vetëm katër
objekte me bazë druri janë vrojtuar, me strukturë nga druri i laminuar, tri nga të cilat janë
ndërtuar gjatë viteve ’80 dhe shembulli i katërt në vitin 2001. Të dlhënat e përgjithshme
janë marrë gojarisht meqë, në arkivat e qyteteve dokumentacioni ka munguar.
Objekt hapësinor në Pejë, ka qenë pjesë e kompleksit të fabrikave për inxhinieri
automobilistike. Objekti ishte restaurant me të gjitha hapësirat përcjellëse për punëtorët e
ndërmarrjes. Është hapësirë 30x30m me lartësi 7m (siç është përllogaritur) dhe e mbuluar
me strukturë të parafabrikuar të laminuar. Është i dizajnuar dhe prodhuar nga ndërmarrje
nga Bosnja dhe e montuar nga një ndërmarrje Sllovene në vitin 1984. Salla mbulohet nga
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tetë mbajtës kryesorë, katër nga të cilët në qoshe janë të përforcuar me katër mbajtës më të
vegjël. Mbajtësit kryesorë janë të lidhur në qendër përmes çernierës rrethore metalike,
derisa ata përforcues lidhen përmes pllakave metalike dhe bulonave në mbajtësit kryesorë.
Mbajtësit janë të vendosur në intervale 5m dhe të mbështetur në thembrat nga betoni i
armuar.

Foto.33. Strukturë hapësinore nga druri i laminuar, Pejë (aab-edu.net/Prill 2019)
Hallë sportive në Vushtrri është ndërtuar në vitin 1984 nën rrethana të ngjashme dhe nga
ndërmarrjet e njëjta si objekti i lartpërmendur. Halla përbëhet nga dy hapësira, të dyja të
mbuluara me strukturë nga druri i laminuar. Hapësira e parë është hyrja, e mbuluar nga
katër trarë linearë të mbështetur në shtylla nga betoni i armuar, ndërsa halla kryesore është
50x50m, me lartësi 9m. Dhjetë palë mbajtës linearë e mbulojnë hallën, në intervale të
rregullta nga 5m. Mbajtësit janë të lidhur mes tyre përmes çernierave metalike. E tërë
struktura është e mbështetur nga themelet e veçuara nga betoni i armuar. Kulmi mbështetet
në trarët sekondarë të mbivendosur në mbajtësit kryesorë dhe të lidhur përmes varësve
metalikë

Foto.34. Strukturë hapësinore nga druri i laminuar, Vushtrri (aab-edu.net/Prill 2019)
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4. METODOLOGJIA E PUNIMIT
Metodologjia e punimit të këtij punimi bazohet në punimet akademike te disa autoreve dhe
hulumtimeve te tyre mbi karakteristikat e drurit si material ndertimi dhe mbi perdorimin e
tij ne lemin e ndertimit ne pergjithesi duke shfaqur te gjitha karakteristikave te drurit ne
kuptim te detajuar pershkruajme ndarjen e drurit ne llojet e tij si dhe karakteristikat e ketyre
llojeve. Hulumtimet ne internet mbi strukturen e drurit paraqesin te gjitha vetite e poashtu
flasim edhe per diagramet punuese te shufrave te drurit varesisht forces e cila vepron ne ta,
perkulje, terhqeje dhe shtypje. Ne pjesen e pare te punimit jemi ndalur dhe kemi shikuar
konceptet baze te drurit me te cilat do ta kemi pune gjate ketij punimi, pastaj kemi vene ne
pah karakteristikat dalluese te llojeve te ndryshme te drurit, dhe arsyet dalluese mes tyre
poashthu kemi treguar pothuaje te gjitha nenllojet e tyre per pjesen perkatese.
Pastaj kemi kaluar ne te mirat dhe te kqijat e drurit si material ndertimi e poashtu edhe
vetite e tij fizike dhe mekanike e poashtu edhe vetite tjera karakteristike te tij, ku ne pah
dalin, vetite akustike, estetike, te oksidimit dhe vetite e punes se drurit. Nga puna praktike
me dru te cilen e kemi zhvilluar ne nje fabrike te drurit ne Greme te Ferizajt kemi paraqitur
procesin e perpunimit te drurit ne te cilen jane te perfshiera larja, sharrimi, lageshtia dhe
produktet finale te drurit. Ne pjesen e fundit kemi bere paraqitjen e perdorimit te drurit si
material ndertimi por edhe si material estetik dhe arkitektuore ne kohet e mehereshme por
edhe ne kohen moderne ne Kosove. Poashtu gjate zhvillimit te ketij punimi kemi paraqitur
vetite tjera karakteristike te drurit. Te gjitha vetite e drurit i kemi paraqitur edhe me ane te
fotografive ne terren, ne baze te ketyre karakeristikave eshte bere edhe renditja e kapitujve.
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5. REZULTATET E ARRITURA
Me ane te ketij punimi kemi arritur te paraqesim konceptet e pergjithshme mbi drurin,
vetite e tij si fizike, mekanike, akustike, estetike etj, te cilat kane rolin vendimtar per
menyren e perdorimit te drurit, vendet e perdorimit, dhe menyren e perfitimit te atyre
produkteve, poashtu kemi vene te pah menyren e marrjes se drurit si material nga natyra,
pergaditjen e tij neper te gjitha proceset qe nga larja dhe sharrimi deri te perfitimi i
produkteve finale nga druri, menyren e punes.
Permes ketij punimi mundohemi qe te ofrojme rezultate sa me te mira per te gjithe ata qe
kane deshire te njohin drurin si material ndertimit per perdorime nga me te ndryshmet qe ju
nevojitet, sepse perveq bukurise qe e ka dhe lehtesise per te punuar me te, druri ofron edhe
nje stabilitet mjafte te madh strukturore.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Druri rritet duke marr energjine e diellit, kjo e ben ate te jete një material miqësor me
mjedisin, dhe duke u bazur ne vetite te mira te tij e sidomos dendesia e ulte ne krahasim me
forcen e larte qe e ka si dhe vetite tjera te cilat i kemi shpalosur ne kete punim e bejne drurin edhe si një material ndërtimor te së ardhmes.
Druri dhe produktet me baze druri kanë potencial të madh në një sërë sektorësh, nga hapësira ajrore deri tek instrumentet muzikore, mobiliet dhe ndërtimet. Me teknologjitë e reja që
dalin për të ndihmuar në përmirësimin e shumë vetive të materialit - duke përfshirë rezistencën ndaj zjarrit dhe forcën, këto fusha të aplikimit potencial po zgjerohen.
Teknologjia moderne gjen mundësi të reja për aplikimin e drurit në ndërtimin e arenave
sportive, komplekseve argëtuese dhe urave. Poashtu druri krahasuar me materialet e tjera të
ndërtimit, kërkojn furnizim minimal energjie gjatë prodhimit, transportimit dhe montimit të
tyre.
Nese metodat e përshkruara zbatohen në strukturat e drurit atehere pritet qe druri te zgjasë
jetën e tij të shërbimit, poashtu edhe nese nje objekt i vjeter eshte nga druri atehere ai objkete mund te rinovohet sipas nje planifikimi i cili nuk nënkupton kosto të larta.Për të
siguruar suksesin e një plani konservimi është shumë e rëndësishme që përgjegjësitë të jenë
dhënë njerëzve të zotuar me fuqi të mjaftueshme administrative.
Nëse ndërtesa është projektuar në mënyrë të drejtë, druri do të tregojë qëndrueshmëri të
lartë, veçanërisht nën një mbulesë të jashtme dhe kur përdoret në brendësi. Gjithashtu eshte
shume e rendesishme se kohet e fundit jane duke u bere shqyrtime per mundesine e
zevendesimit me dru, te plastikave, plastikave me nafte, e shume materialeve tjera te cilat
shkaktojne deme te pariparueshme per mjesidin ku jetojme, prandaj zgjerimi i perdorimit te
drurit bashke me zhvillimet teknologjike ben qe druri si material ndertimi te kete te ardhme
te sigurte.
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